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But  the growth  that has  followed  independence has been curtailed by  the Government of South
Sudan’s  (GoSS) decision  to shut­off oil production, having been unable  to agree with Sudan on







a  legacy of  familiarity with  impoverishment and conflict  that  the country  is being sustained. The
GoSS, perhaps fairly, believes it has nothing to lose by taking the hard line against Sudan. It is an
interesting tactic, for Sudan is suffering in the face of significantly reduced national income. The oil
supply  shock  resulting  in  diminished  oil  revenues  has  set  in  motion  a  series  of  political  and
economic  challenges  that  has  resulted  in  severe  austerity,  cancellation  of  oil  subsidies  and  the
inability of Khartoum to maintain patronage relationships critical to its own existence.
It  is  perfectly  reasonable  that  Sudan  should  be  able  to  charge  a  reasonable  rate  for  use  of  its
pipeline for South Sudanese oil and it might have been expected that, given its monopoly over the
pipeline asset,  the  rate might be a  little high. The South,  likewise,  can perfectly  reasonably not
agree  to  pay  that  price,  which  is  what  they  have  opted  to  do  by  shutting  down  production
altogether. But both sides took an unreasonable position.




unreasonable Arabs getting  in  the way of  the Southerners who simply want  to enjoy unimpeded
freedom – and why should the South not enjoy that freedom? They did, after all, fight for decades




draw  hope  and  accept  the  political  necessity  of  treading  softly,  letting  grievances  be  aired,
considered,  sympathised  with,  of  crossing  the  t’s  and  dotting  the  i’s.  Post­conflict  political
settlements  are,  of  course,  the  most  fragile  of  negotiating  environments.  But  recent  rounds  of
negotiations  aimed  at  agreeing  a  reasonable  result  on  oil  revenue  sharing,  on  citizenship,  on
various other unimplemented aspects of  the Comprehensive Peace Agreement (CPA) simply do
not even mention these core issues anymore. The most recent rounds of negotiations have almost
exclusively  discussed  the  implementation  of  a  demilitarised  zone  along  the  border.  Media
discourse  seemed  to  forget  the  original  point  of  the  negotiations  frequently  reporting  that  the
negotiations failed to achieve agreement on the demilitarised zone. Huh?





centres, particularly Juba, will  increase. Life will  simply become a whole  lot harder  for  those  for
whom life is already the hardest.
Reaching  a  political  settlement  would  signal  that  the  regime  is  committed  to  growth  and
development more generally and that it can compromise where necessary to save the lives of its







For  the donor countries,  those sitting on  the side­lines, as  the negotiations do not progress,  the
same countries  that will provide billions of dollars  in development aid  to South Sudan  in coming
years, the current situation must be somewhat disappointing. Just when humanitarian aid budgets
were  going  to  be  complemented  and  superseded  by  development  programmes  aimed  at
promoting economic growth, things started to fall apart. And after so much hard work.
How should  the  international  community  proceed –  between  stepping  in where  the government
falls down and the risk of perverse incentives and corruption on the one hand, versus the need to
provide humanitarian  relief and  “save  lives” and  lay  the  foundations of economic growth on  the












July 5th, 2012 | International Affairs, Resources | 0 Comments
support and direction. To start, more nuanced understanding of the incentives facing the Khartoum
regime and how they shape its negotiating strategy will benefit the process.
Bringing  an  end  to  these  negotiations  has  reached  the  stage  of  critical  necessity.  Without  a
settlement  prospect  for  peace,  security  and  economic  growth  will  be  set  back  perhaps  by
decades. South Sudan should do whatever it can to create the conditions for peace and stability
so essential  if  there  is  to be any chance of economic growth, even  if  it comes at a higher price
than they would  ideally pay. To start,  the negotiations should be brought back under control and
should  address  the  things  they  are  being  held  to  address  and  not  simply  provide  a  running
discussion forum for issues emerging in the wake of the failure to reach a political settlement.
